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　 S. T. I-II,　 q. 94,　 a. 2,　 c. praecepta legis naturae hoc modo se habent ad rationem 
practicam,　 sicut principia prima demonstrationum se habent ad rationem speculativam: 
utraque enim sunt quaedam principia per se nota.... In his autem quae in apprehensione 
omnium cadunt,　 quidam ordo invenitur. Nam illud quod primo cadit in apprehensione,　 
est ens,　 cuius intellectus includitur in omnibus quaecumque quis apprehendit. Et ideo 
primum principium indemonstrabile est quod non est simul affirmare et negare,　 quod 
fundatur supra rationem entis et non entis: et super hoc principio omnia alia fundantur,　 
ut dicitur in IV Metaphys. Sicut autem ens est primum quod cadit in apprehensione 
simpliciter,　 ita bonum est primum quod cadit in apprehensione practicae rationis,　 quae 
ordinatur ad opus: omne enim agens agit propter finem,　 qui habet rationem boni. Et 
ideo primum principium in ratione practica est quod fundatur supra rationem boni,　 quae 
est,　 bonum est omnia appetunt. Hoc est ergo primum praeceptum legis,　 quod bonum 
est faciendum et prosequendum,　 et malum vitandum. Et super hoc fundatur omnia 
alia praecepta legis naturae: ut scilicet omnia illa facienda vel vitanda pertineant ad 
praecepta legis naturae,　 quae ratio practica naturaliter apprehendit esse bona humana. 
Quia vero bonum habet rationem finis,　 malum autem rationem contrarii,　 inde est quod 
omnia illa ad quae homo habet naturalem inclinationem,　 ratio naturaliter apprehendit ut 
bona,　 et per consequens ut opere prosequenda,　 et contraria eorum ut mala et vitanda. 
Secundum igitur ordinem inclinationum naturalium,　 est ordo praeceptorum legis 
naturae.
　 S. T. I-II,　 q. 1,　 a. ８,　 c. finis dupliciter dicitur,　 scilicet cuius,　 et quo: idest ipsa res in qua 
ratio boni invenitur,　 et usus sive adeptio illius rei.... Si ergo loquamur de ultimo fine 
hominis quantum ad ipsam rem quae est finis,　 sic in ultimo fine hominis omnia alia 
conveniunt: quia Deus est ultimus finis hominis et omnium aliarum rerum. －Si autem 
loquamur de ultimo fine hominis quantum ad consecutionem finis,　 sic in fine hominis 
non communicant creatuae irrationales. Nam homo et aliae rationales creaturae 
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